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ABSTRAKTI
Organizatat ndërkombëtare, në kontekst historik, kanë evoluar si fenomen gjatë
shekullit të nëntëmbëdhjetë XIX duke lulëzuar më shumë në shekullin e njëzet XX, pas
luftës së dytë botërore (LDB). Organizatat ndërkombëtare janë fuqi ekonomike, politike,
shoqërore, humanitare, në përgjithesi globale, të cilat e luajnë një rol të rëndësishëm në
rregullimin dhe ruajtjen e paqës ndërkombëtare.
Gjatë këtij punimi do të përqemdrohem në kërkimet lidhur me organizatat
moderne në botë. Këtu duhet të studiojmë se cfare roli kanë këto organizata në këtë ‘treg
global’! Poashtu do të vijmë deri tek pyetja se a janë këto organizata ato të cilat ndikojnë
se si do të funksionoj tregu global politik? A funksionojnë ato si një formë e qeverie
globale?
Nga të gjitha këto pyetje e kërkime mund të nxjerrim edhe përparësitë dhe
mangësitë të cilat këto organizata i kanë.
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Falëmnderoj profesorët Eqrem Zenelaj për mundësinë e zgjedhjes së kësaj teme
dhe për mbështetjën e dhënë si dhe mentorin tim në këtë punim, Prof. Ma. Emrush Ujkani
i cili gjithnjë më befasonte me dashurinë dhe përkushtimin të cilin e tregon gjatë punës së
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procesit të studimeve. Gjithashtu, i falmënderoj edhe shoqërisë sime të ngushtë cila
gjithnjë më ka përkrahur deri në fund, poashtu edhe në shtytjen të përfundoj këtë punim.
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1. HYRJE
Duke e pasur parasysh që kanë ekzistuar dy luftera boterore te cilat kishin
shkaktuar dëme materiale dhe në njerëz, shtetet e fuqishme kanë treguar gatishmërinë dhe
vullnetin e mirë për t’i bashkuar forcat dhe të krijojnë lidhje për ndihmë shteteve që ishin
në gjendje të vështirë. Për këtë çështje flasin, shkruajnë, debatojnë të gjithë pasi që është
një dukuri mjaft e ndërlidhur me jetën e përditshme të njerëzve, para së gjithash, e pastaj
edhe shteteve të cilat dëshirojnë të kenë mirëqenie.
Prandaj, në pjesën e parë të këtij punimi do të shjtellohen nocionet dhe
definicionet lidhur me organizatat ndërkombëtare dhe fushëveprimin e tyre. Këtu do të
përfshihet edhe një historik i shkurtër i formimit të organizatave ndërkombëtare.
Në pjesën tjetër do të shtjellohet se si ndahen ato, pasi që ka shumë dhe ndahen në
shumë grupe, si dhe çfare domethënje dhe roli kanë ato në botën globale. Kjo do të na jep
një pasqyrë se cila organizatë mirret me cfarë fushëveprimi dhe cilat janë rezultatet e
arritura deri më tani. Në ndarjet e organizatave do të përqendrohem në ato globale dhe ato
regjionale, pasi që janë shumë, ku dhe do të vërehen edhe dallimet apo ngjajshmëritë në
mes tyre.
Pastaj, më tutje do të bëj një përshkrim të prezencës së organizatave
ndërkombëtare në Republikën e Kosovës dhe rolin e tyre në Kosovën e pasluftës. Në këtë
pjesë do të japim edhe disa përfundime të cilat kanë të bëjnë me të arriturat dhe
mangësitë të cilat janë vënë re edhe në ish-Jugosllavi, pasiqë këto organizata ishin
prezente edhe gjate shpërbërjes së ish-Jugosllavisë.
Në këtë punim do të shjtellohet edhe ndikimi i shteteve të fuqishme në punën e
organizatave ndërkombëtare kur është fjala tek konfliktet e brendshme dhe të jashtme.
Raste të tilla janë vënë re edhe në proceset e votimeve dhe vendimeve për ndërhyrje
politike dhe ushtarake ne rast të mungesës së vullnetit për negociata.
Si përmbledhje e tërë këtij punim do të ipen edhe mendime, përfundime si dhe
analiza lidhur me problematikën specifike që ka të bëjë me organizatat ndërkombëtare që
do të jenë edhe fjalë përmbyllëse të këtij punimi.
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1.1

Definicionet dhe historiku

Organizatat Ndërkombëtare janë bashkësi e shteteve me karakter qeveritar ose jo
qeveritar të krijuara mbi bazë të një marrëveshjeje ndërkombëtare me qëllim të
bashkëpunimit në zgjidhjen e problemeve ndëerkombëtare. Nga kjo del se organizatat
ndërkombëtare krijohen me vullnetin e shteteve. Organizatat Ndërkombëtare janë
subjekte të së drejtës ndërkombëtare të cilat lidhen me anë të një traktati ndërkombëtar në
mes të dy apo më teper shteteve; të kenë së paku një organ supranacional të përbashkët
dhe të shprehin vullnetin e palëve dhe/apo të kenë interesa reciproke. Prandaj, ekzistojnë
5 elementet kryesore për të ekzistuar një organizatë nderkobëtare e ato janë: 1. të jenë së
paku dy shtete si subjekte ndërkombëtare, 2. të formohen me anë të një traktati
ndërkombëtar, 3. së paku një organ të përbashkët supranacional, 4. të ketë vullnet të
përbashkët të palëve dhe 5. të shprehet interesi reciprok për palët e interesuara që e
themelojnë atë organizatë
Prandaj, nocioni ‘ndërshtetëror’ apo ‘ndërqeveritar’ duhet të përdoret kur bëhet
përshkrimi i ndonjë aktiviteti, lufte, marrdhënjeve diplomatike të cfarëdo lloji që
zhvillohen në mes të shteteve sovrane dhe përfaqësuesve të tyre qeveritar. Ka patur disa
mendime për nocione dhe definicione të organizatave ndërkombëtare ku disa i quanin
edhe institucione ndërkombëtare. Një organizatë ndërkombëtare përfaqëson formën e
institucionit i cili i referohet sistemit formal të rregullave, objekteve dhe instrumenteve
administrative. Inis Claude e bënë dallimin si në vijim: “Organizata ndërkombëtare është
proces; organizatat ndëkombëtare janë aspekte përfaqësuese të fazës së atij procesi i cili
është arritur në afatin e caktuar”. 1
1.2

Historiku

Unioni Universal Postar i krijuar me 1874 përmes Traktatit të Bernit ishte një
ndër organizatat ndërqeveritare ndërkombëtare më të vjetra. Mirëpo, rezultatet për
ngritjen e organizatave ndërkombëtare historikisht nisin në vitin 1919 me Konferencën e
Paqës në Versailles (në tekstin e mëtutjeshën: Versaj).
Kjo rezultoi me krijimin e Ligës se Kombeve, po të njejtin vit, si paraardhëse e
Organizatës së Kombeve të Bashkuara, pas përfundimi te luftës së parë botërore. Pjesa
më e madhe e konflikteve ndërkombëtare nuk zgjidhen me forcë. Pavarësisht prej natyrës
së konfliktit duhet zgjedhur metoda demokratike për zgjedhjen e konflikteve e në këtë
fazë përfshihen organizatat ndërkombëtare të cilat synojnë të ndërprejnë konfliktet pa
ndërhyrje ushtarake. Mbledhja në Versaj në vitin 1919 ishte parimisht një takim
ndërqeveritar i krerëve të shteteve dhe qeverive, ministrave të jashtëm dhe këshilltarëve
të tyre. Kryesisht ky takim kishte të bënte me ofrimin e paqës dhe sigurisë
ndërkombëtare, ndërsa cështjeve ekonomike dhe sociale u ishte dhenë vetëm konsideratë
sipërfaqësore.
Shtrohet pyetja; pse nuk kishte organizata ndërshtetërore para shekullit
nëntëmbëdhjet (XIX). Përgjegjja do të ishte se këto organizata është dashur të presin
krijimin e një sistemi relativisht stabil të shteteve sovrane në Evropë. Kjo mund të
shpjegohet me Paqjën e Westphalia (Vestfalisë) në vitin 1648 ku përfundoi lufta tridhjet
1
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(30) vjecare e cila e kishte shkatërruar evropën në atë kohë. Koncepti i Vestfalisë është
shembulli më i mirë ku qeveritë kombëtare janë burimi kryesor i rregullit në shoqërinë
ndërkombëtare. Kjo do të thotë kontrolli i decentralizuar nga shtetet sovrane 2. Me
përfundimin e Luftës së Parë Botërore (LPB), individë, grupe dhe qeveri të ndryshme
kishin filluar punët për themelimin e një organizate ndërkombëtare që do të ishte ‘lufta
për të përfunduar të gjitha luftërat’.
Pra, t’i kthehemi Ligës së Kombeve. Koncepti i një komuniteti paqësor është
paraqitur në vitin 1795. Immanuel Kant-i në veprat e tij shprehu idejat e tij për një ligë
kombesh e cila do të kontrollonte konfliktet dhe të promovonte paqe në mes të shteteve.
Në mes të viteve 1914-1919 u hodhën rreth 39 projekte për formimin e një Lige të
Kombeve. Ministri i Punëve të Jashtme të Francës me 1915 dhe Ministri i Jashtëm
Anglez me 1916 deklaruan se qëllimi i fundit është themelimi i Ligës së Kombeve e cila
do të ruaj paqën dhe sigurinë botërore. Mbështetje të madhe këtyre ideve u dha edhe
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA) Woodrow Wilson i cili, para
Kongresit Amerikan me 8 janar 1918, paraqiti qëllimet e luftës amerikane në 14 pikat e
programit të tij, ku ndër të tjera ishte edhe e drejta e kombeve për vetëvendosje, kundër
traktateve të fshehta, formimin e një organizate botërore universale për ruajtjen e paqës,
etj. Prandaj, pikë qëndrore e këshillimeve në Paris me 1919/1920 u mor Programi i
Wilson-it dhe u bë pjesë përbërëse e traktateve të veçanta të paqës. Mirëpo, kjo Ligë nuk
jetoi gjatë pasi që SHBA-të nuk i’u bashkuan kësaj Lige. Organizatat ndërkobëtare
ekzistuese të cilat e ksihin anëtare SHBA-të nuk ishin në gjendje të rrezikojnë me hyrje
në këtë Ligë. Prandaj, edhe Liga e Kombeve nuk kishte jetë të gjatë.
Sidoqoftë, pavarësisht që LDB kishte kuptim negativ, prap se prap pas kësaj lufte
doli edhe rendi i ri botëror i cili bëri një kthesë të madhe në botën e sotme globale. Me
kalimin e shekujve dhe luftërave të cilat kanë ndodhur, institucionet dhe rregullat
ndërkombëtare janë bërë më të fuqishme dhe më të rëndësishme. Kjo ka rezultuar në
periudhën e hegjemonisë e cila përbëhej nga fuqitë e mëdha si SHBA-të, Organizata e
Kombeve të Bashkuara (OKB), Banka Botërore etj. Gjithashtu, rendi i ri ndërkombëtar i
shekullit XX varej shumë nga fuqia e SHBA-ve. Në këtë periudhë u themelua edhe OKBja e cila është relativisht e re qe ekziston rreth më shumë se 60 vite. OKB-ja ka luajtur një
rol të rëndësishëm në rregullimin ndërkombëtar prej kohës së përfundimit të luftë së
ftohtë. OKB-ja ekziston sepse shtetet e kanë krijuar për t’i shërbyer nevojave të tyre.
Synimi i OKB-së është që të ofroj një mënyrë organizimi institutcional botëror ku shtete
ndonjëherë mund të zgjidhin konfliktet duke përdorur më pak dhunën. Për dallim nga
Liga e Kombeve, kjo organizatë ka treguar jetesë më ta gjatë pasi që edhe fuqitë më ta
mëdha botërore janë anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit.
Prandaj, nga kjo kronologji historiku që është dhënë në pika të shkurtëra, mund të
kemi një pasqyrë të lindjes së organizatave ndërkombëtare dhe rëndësinë e tyre në
ruajtjen e paqës dhe rendit botëror ndërkombëtar.

2
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2. ORGANIZATAT NDËRKOMBËTARE
Organizatat Ndërkombëtare janë subjekte të së drejtës ndërkombëtare të cilat lidhen
me anë të një traktati ndërkombëtar në mes të dy apo më teper shteteve; të kenë së paku
një organ supranacional të përbashkët dhe të shprehin vullnetin e palëve dhe/apo të kenë
interesa reciproke. Shtete punojnw sw bashku duke ndjekur rregullat tw cilat ata vet i
pwrpunojnw pwr tw drejtuar ndwrveprimet e tyre nw sundimin e paqws dhe lirisw. Sot,
pjesa mw e madhe e luftwrave janw luftwra qytetare dhe jo ndwrmjet shteteve dhe kjo
pasqyron suksesin e pwrgjithshwm tw normave tw organizatave ndwrkombwtare ne
ruajtjen e paqws dhe sigurisw ndwrmjet shteteve. Rregullat e sjelljes ndwrkombwtare me
kalimin e kohws janw pwrforcuar si norma dhe shpesh janw kodifikuar si e drejtw
ndwrkombwtare.
Institucionet ndwrkombwtare luajnw njw rol vendimtar, sidomos nw kohw
ndryshimesh. Kwto janw organizata konkrete, tw prekshme tw cilat janw pwrhapur me
vrull tw madh, sidomos nw dhjetwvjecarwt e fundit, dhe po vazhdojnw tw luajnw njw rol
tw vecantw nw cwshtjet ndwrkombwtare. Prandaj, kur thyhen rregullat e marrdhwnjeve
ndwrkombwtare aktorwt mund tw mbwshtetwn nw fuqinw e shteteve tw vecanta pwr tw
rivendosur rendin, gjw qw do tw shtjellohet nw kwtw punim.
2.1 Qëllimi
Mënyra më e mirë për të klasifikuar organizatat ndërkombëtare është të shiqojmë
më thellësisht se cka duhet ato të bëjnë dhe në fakt cka bëjnë ato aktualisht. Këto
organizata fillimisht fillojnë fushëveprimin dhe aktivitetet e tyre duke u bazuar në
dokumentet te cilat i nënshkruajnë dhe në bazë të të cilave ekzistojnë. Prandaj,
organizatat ndërkombëtare ndahen në ato që kanë një qëllim dhe një aktivitet të caktuar.
Qëllimet dhe aktivitetet e këtyre organizatave mund të identifikohen në tri ndarje:
• Organizatat qëllimi i të cilave është arritja e marrëdhënjeve bashkëpunuese në
mes të shteteve të cilat nuk janë në konflikt. Poashtu, në rast të mos ekzistimit të
bashkëpunimit ato duhet të shëndrrojnë apo të ngrisin at nivel të bashkëpunimit.
• Organizatat të cilat kanë për qëllim zvogëlimin e konfliktit me anë të
mekanizmave dhe menaxhimit ose parandalimit të konfliktit. Ky lloj organizate
duhet të ndihmojë në lëvizjen e marrëdhënjës konfliktuoze në at më pak
konfliktuoze.
• Organizatat të cilat e kanë qasjen e konfrotimit në mes të dy palëve pavarësisht a
janë anëtare apo jo. Kjo pa dyshim mund të vështirësoj qëndrimet ekzistuese ose
mund t’i qoj deri tek një shkallë e konfliktit.
Prandaj, mund të thuhet se qëllimet e organizatave ndërkombëtare radhiten prej atyre të
përgjithshme dhe gjthëpërfshirëse deri tek ato më specifike dhe të vecanta. Sipas shumë
studiuesve dhe teorive të tyre del që organizatat ndërkombëtare dallojnë në kategori të
përgjithsme dhe specifike ku disa janë politike e disa teknike. Poashtu, disa studiues si
Charles Pentland (1976: 628-9) thekson se shumica e organizatave janë ‘fleksibile dhe
multifunksionale dhe se do të ishte më mirë që ato të grupohen sipas çështjeve në të cilat
ato më aktivisht dhe vazhdimisht involvohen’3.
3
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Prandaj, organizatat ndërkombëtare janë arena të forumeve brenda të cilave zhvillohen
negociata të ndryshme paqësore. Në këtë rast organizatat ndërkombëtare ofrojnë
vendtakime anëtareve të vet për t’u bashkuar dhe diskutuar, bashkëpunuar e në shumicën
e rasteve për t’u mos pajtuar për ndonjë çështje të caktuar. Gjatë këtyre bisedimeve të
shteteve anëtare në këto forume apo arena, e tërë bota pret me padurim rezultatin e këtyre
bisedimeve. Këto bisedime zgjasin varësisht edhe prej çështjes e cila është në fokus të
bisedimeve. Në rast të OKB-së, Këshilli i Sigurimit do të përcakton ekzistimin e çfarëdo
kërcënimi ndaj paqës, shkeljes së paqës, ose ndonjë akt i agresorit dhe vendos së çfarë
masa do të ndërmerr për të ruajtur paqën dhe sigurinë ndërkombëtare. Nga e tërë kjo vlën
të përmendet që qëllimet e organizatave ndërkombëtare janë shumë të mira, por sa shpesh
realizohen ato plotësisht?!

2.2

LLOJET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE

Duke i pasur parasysh të gjitha ndyrshimet me shekuj, e vite luftëra dhe konflikte
ndërshtetërore, lindja e organizatave të reja paqeruajtëse kanë kontribuar në një dozë të
konsiderueshme në zvogëlimin e këtyre konflikteve. Në një mënyrë apo tjetrën, këto
organizata ndërkobëtare kanë fushëveprime të ndryshme të cilat lidhen, përveç me
paqeruajtje, poashtu edhe me stabilitetin ekonomik, shoqëror, humanitar etj. Numri i
organizatave ndërkombëtare është rritur deri në pesë herë që nga viti 1945. Ekzistojnë
rreth 500 organizata ndërqeveritare (ONQ) dhe rreth dhjetra mijëra organizata
ndërkombëtare joqeveritare (OJQ). Rrithje më të madhe deri tani shënojnë organizatat
joqeveritare. Organizatat joqeveritare kanë prirje të jenë më të specializuara në
veprimtarinë e tyre se ato ndërqeveritare pasi që mirren me një fushë më specifike si psh.
Shoqata ndërkombëtare e shkencës politike ku mbledhen studiues të kësaj fushe nga
vendet e ndryshem të botës. Prandaj, në tekstin e mëtutjeshëm do të përmendim disa lloje
të organizatave ndërkombëtare dhe do të shtellojmë fushëveprimin dhe aktivitetet e
vetëm disa prej tyre, më të rëndësishme, pasi që ka shumë prej tyre.
Organizatat Ndërkombëtare klasifikohen në dy lloje kryesore:
a) Organizatat Ndërkombëtare Ndërqeveritare–Intergovernmental Organizations
IGO (shqip ONQ), dhe
b) Organizatat Ndërkombëtare Joqeveriater – Nongovernmental Organizations
NGO (shqip OJQ).
Pastaj, Organizatat Ndërkombëtare Publike klasifikohen në:
a) Organizata Publike Universale Ndërkombëtare dhe
b) Organizata Publike Regjionale Ndërkomëtare.
Pastaj, një ndarje tjetër është edhe:
a) Organizatat Ndërkombëtare Publike Tradicionale dhe
b) Organizatat Ndërkombëtare Publike Supranacionale.
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2.3

Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB)

Organizata e Kombeve të Bashkuara është përafërsisht si një qeveri botërore, por
nuk është qeveri botërore. Të gjitha anëtarët e OKB-së janë shtete sovrane të cilat nuk i
kanë dhënë fuqi OKB-së për një vullnet të detyrueshëm brenda teritorreve të shteteve
anëtare, përvec nëse e marrin pëlqimin e qeverive të shteteve të tyre. Qëllimi kryesor i
OKB-së është të ofroj në mënyrë organizimi institucional botëror ku shtete do të mund të
përdorin më pak dhunën e më shumë mënyrën paqësore të zgjedhjes së konflikteve4.
Si Organizata Ndërkombëtare Universale janë p.sh: Organizata e Kombeve të Bashkuara
(OKB), UNICEF-i, UNHCR, etj. Prandaj, këtu do të shjtellojmë OKB-në si organizatë
univerzale ndërkombëtare dhe disa nga organet e saja, si dhe pas kësaj do të flasim pak
edhe për organizatat regjionale ku në këtë rast kam zgjedhur Unionin Evropian.
OKB është krijuar nën ndikimin e qëndrimeve kundër luftës që kishin shtetet për
shkak të shkatërrimeve nga Lufta e Dytë Botërore (LDB). Me 30 tetor 1943 përfaqësuesit
e BRSS, Mbretërisë së Bashkuar dhe SHBA kanë shprehur nevojën e krijimit sa më parë
të një organizate të përgjithshme ndërkombëtare për ruajtjen e paqës dhe sigurisë
ndërkombëtare që do të bazohej mbi parimin e barazisë sovrane të të gjitha shteteve
paqedashëse dhe do të ishte e hapur për të gjitha shtetet e tilla, të mëdha ose të vogla 5.
Gjatë muajve prill-qershor 1945 u mbajt Konferenca e Kombeve të Bashkuara në San
Francisko. Në këtë Konferencë kanë marrë pjesë përfaqësues të 50 shteteve. Pas një pune
mjaft intenzive përfaqësuesit e këtyre 50 shteteve firmosën “Kartën e Kombeve e
Organizatës së Kombeve të Bashkuara”. Sipas nenit 1 të Kartës, Kombet e Bashkuara
(KB) kanë katër qëllime kryesore:
1. të ruhet paqja dhe siguria ndërkombëtare dhe të ndërmerr masa efektivekolektive për parandalimin dhe largimin e kërcënimeve ndaj paqës
shtypjen e akteve të agresionit ose shkelje tjera të paqës dhe, me mjete
paqësore, të sjellë parimet e drejtësisë dhe të drejtës ndërkombëtare,
rregullimin ose zgjedhjen e kontesteve ndërkombëtare ose situatave të
cilat do të mund të çonin deri te shkelja e paqës;
2. Mbajtjen e marrdhënjeve miqësore në mes të kombeve duke u bazuar në
respektimin e parimeve të të drejtave të barabarta dhe vetëvendosjen e
popujve dhe për të ndërmarr masa të duhura për fuqizimin e paqës
univerzale;
3. Arritjen e bashkëpunimit ndërkombëtar në zgjedhjen e problemeve
ndërkombëtare të karakterit ekomonik, social, kulturor ose humanitar dhe
në ngritjen dhe inkurajimin e respektimit të të drejtave të njeriut dhe të
drejtave fundamentale për të gjithë, pa dallim race, gjinie, gjuhe ose feje;
dhe
4. të jetë qendër e harmonizimit të veprimeve të kombeve në arritjen e
qëllimeve të përbashkëta.
Preambula e Kartës së Kombeve të Bashkuara deklaron si në vijim:

4
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•
•
•
•
•
•

Ne njerëzit e Kombeve të Bashkuara përcaktuam;
Të mbrojmë gjeneratat e ardhshme nga lufta të cilat dy herë në jetën tonë i kanë
sjellë vuajtje të pashpjegueshme njerëzimit, dhe
Të riafirmojmë besimin në të drejtat fundamentale të njeriut, me dinjitet dhe
vlerën e qënies njerëzore, me të drejtat e barabarta në mes të mashkujve dhe
femërve, dhe
Të bëjmë kushtet sipas të cilave drejtësia dhe respekti për obligimet të cilat dalin
nga traktatet dhe burimet tjera të së drejtës ndërkombëtare mund të ruhen,
Të ngrisim progresin social dhe standarde më të mira të jetesës në liri më të
madhe
Të praktikojmë tolerancë dhe të jetojmë së bashku në paqe me njëri tjetrin si
fqinjë të mirë, etj6.

Prandaj, OKB është një forum ku shtetet mund të lartësojnë pikepamjet e tyre e të
paraqesin brengat qe kanë. Kështu që kjo përbën një mekanizëm për zgjedhjen e
konflikteve në cështejet e sigurimit ndërkombëtar. Prandaj, sot OKB përbëhet prej 192
shteteve sovrane. OKB-ja ka dhjetra programe në mbikqyrje ku si synim ka nxitjen e
zhvillimit ekonomik e social të shteteve të varfura apo të botës së tretë. Ajo siguron
burime dhe expertiza të pjesëve më të pasura të botës për të ndihmuar vendet e varfëra.
Këto programe apo projekte kryesisht financohen nga Asambleja e Përgjithshme dhe
pjeserisht nga vendet anëtare, bizneset ose dhuruesit privat bamirës.
Në anën tjetër, për të qenë sa më funksionale dhe praktike, OKB ka edhe organet e veta
ku secila ka pushtetin e vet. Organet e OKB janë: 1. Asambleja e Përgjithshme; 2.
Këshilli i Sigurimit; 3. Këshilli Ekonomik-Social; 4. Sekretariati; dhe 5. Gjykata
Ndërkombëtare e Drejtësië.
2.3.1

Asambleja e Përgjitshme e KB

Asambleja e përgjithshme është organ kryesor diskutues i KB. Përbëhet prej
përfaqësuesve të të gjitha shteteve anëtare të OKB. Ky eshte edhe organi i vetëm i KB ku
të gjithë përfaqësuesit kanë përfaqësim të barabartë. Çdo shtet anëtar mund të ketë deri në
pesë përfaqësues. Asambleja mblidhet në sesione të veçanta një herë në vit (prej shtatorit
deri në dhjetor) për çështje të caktuara. Asambleja është mbledhur në të kaluarën edhe në
sesione të jashtëzakonshme për të diskutuar lidhur me probleme të ndryshme globale të
cilat mund të shkaktojnë rrziqe ndaj paqës e sigurisë ndërkombëtare . Fuqia kryesore e
AP qëndron në kontrollin financave nga ana e saj për programet dhe veprimtaritë e OKBsë përfshirë edhe paqeruajtjen7. Votimi në AP lidhur me ceshtjet e rëndësishme si; paqja
dhe siguria, zgjedhjet e anëtarëve të organit, pranimet, suspendimet, largimi i anëtarëve
dhe çështjet buxhetore bëhet me dy të tretat (2/3) e shumicës së votave. Çështjet tjera
vendosën me shumicën e votave. Çdo shtet anëtarë ka të drejtë vote, përveç në çështjet që
janë të lidhura me buxhetin. Të gjitha vendimet e Asamblesë njihen si Rezoluta.
Ndër funksionet që ka në fuqi AP do të numëroj disa: të jap rekomandime për paqë dhe
siguri si dhe çështjet e çarmatimit; promovimin e bashkëpunimit politik; zhvillimin dhe
kodifikimin e të drejtës ndërkombëtare; realizimin e të drejtave dhe lirive fundamentale të
6
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njeriut; të shqyrtoj dhe aprovoj buxhetin e KB, etj. Në vitin 1945 KB kanë numëruar 51
shtete anëtare, ndërsa me kalimin e kohës ky numër vazhdimisht rritej dhe tani ka arritur
në 192 shtete ku 2/3 prej tyre janë vendet në zhvillim. Për shkak të numrit të madh të
tyre, shumë herë temat e diskutimeve në AP caktohen pikërisht nga shtetet në zhvillim.
Prandaj, KB janë paraqesin burimin e ndikimit të shteteve në zhvillim dhe vendin për
zhvillimin e marrdhënjeve ndërkombëtare.
2.3.2

Këshilli i Sigurimit i KB

KS i KB është një nga organët parimore i cili mirret me ruajtjen e paqës dhe
sigurisë në botë. Autoriteti i këtij Këshilli është i përcaktuar në Kartën e KB ku
përfshihen edhe operacionet paqeruajtëse dhe autorizimin e akcioneve ushtarake. Këshilli
i Sigurimit përbëhet prej 15 anëtarëve ku 5 prej tyre janë të përhershëm (Kina, SHBA,
MB, Rusia dhe Franca), kurse 10 janë jo të zgjedhen me rotacion. Me nenin 27 të Kartës
së KB vendimet të cilat mirren në KS mund të mos kalojnë për shkakt të ‘vetos’ të cilën
kanë të drejtë ta përdorin pesë shtetet antëtare permanente. Prej kohës kur u themelua KS
veto është perdorur në shumë raste si: Kina e ka përdorur 6 herë, Franca 18 herë, Rusia
123 herë, Mbretëritë e Bashkuara 32 herë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës 82 herë 8.
Karta e KB është një traktat shumëpalësh. Poashtu, është një dokument kushtetues i cili i
shpërndan autoritetet dhe funksionet në mes të organeve të ndryshme të KB-së. Përmes
këtij dokumenti, Këshilli i Sigurimit autorizohet të ndërmerr aksione në emër të anëtarëve
dhe të jap rekomandime dhe vendime. Vendimet e Këshillit varen kryesisht nga interesat
e shteteve anëtare. Ruajtja e paqës dhe sigurisë në botë nënkupton fuqinë e KB në
ushtrimin e alternativave të ndryshme në parandalimin e ndonjë konflikti9. Këtu nisë me
shpalljen e sanksioneve, ekonomike, tregëtare etj, për të vazhduar edhe me sulm ushtarak
nëse shkeljen disa parime të të drejtës ndërkombëtare-humanitare. Këtu mund të
përmendim edhe rastin e Luftës së Gjirit, në Somali e pastaj edhe në Bosnje. Pas
përfundimit të luftës së ftohtë, autoriteti i Këshillit të Sigurimit u rrit dhe ai u bë më
veprues se sa më parë. Për të ardhur deri te intervenimi ushtarak, të gjitha vendet anëtare
të përhershme të KS duhet të jenë pro ose kundër. Mirëpo, në kohën e luftës në Kosovë
ndodhi rasti i veçantë kur NATO bombardoi Sëribë në vitin 1999 pa autorizimin e
Këshillit të Sigurimit.
2.3.3

Sekretariati i KB

Ky është organ kryesor administrativ i KB me selitë e veta në New York,
Gjenevë, Vjenë dhe Najrobi dhe udhëheqet nga Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të
Bashkuara. Gjeneva është vend që përdoret shpesh për bisedime zyrtare ndërkombëtare
dhe prej disa njerëzve vështrohet si njëvend më i paanshëm se Nju Jorku. Detyrat e
Sekretarit të Përgjithshëm përfshijnë ndihmën në zgjedhjen e kontesteve ndërkombëtare,
administrimin e operacioneve paqeruajtëse, organizimin e konferencave ndërkombëtare,
përkthimin e dokumenteve zyrtare në shumë gjuhë botërore dhe konsultimi me qeveritë
anëtare të KB lidhur me cështje të ndryshme. Sekretari i Përgjithshëm i KB-së përfaqëson
shtetet anëtare, sidomos pesë anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit. Sekretari i
8
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Përgjithshëm ka fuqi që ia jep Karta për të sjellë në Këshilline Sigurimit cdo cështje që
mund të rrezikonte paqën e sigurinë ndërkombëtare dhe për të vepruar me planin e
veprimit të KB-së në çështjet e sigurisë ndërkombëtare10.
2.3.4

Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND)

GJND-ja vepron si një gjykatë botërore. Është organ kryesor i KB-së për
interpretimin e së drejtës ndërkombëtarë. Kjo gjykatë ka jurisdikcion të dyfishtë; 1.
vendimmarrje, në pajtim me të drejtën ndërkombëtare, në konteste ligjore të parashtruara
nga shtete; dhe 2. opinione këshilluese lidhur me çështje ligjore te parashtruara nga
organet e Kombeve të Bashkuara ose agjencionet e specializuara të autorizuara për
kërkesa të tilla. Kjo gjykatë selinë e ka në qytetin e Holandës të quajtur Hagë dhe është
themeluar me Kartën e KB-së në vitin 1945. Gjykata përbëhet prej 15 gjyqtarëvë të cilët
emërohen nga Asambleja e Përgjithshme dhe Këshilli i Sigurimit për një mandat 9 vjeçar.
Një ndër sukseset e mëdha të GJND-së është zgjedhja e një grindjeje në mes të
Hondurasit dhe El Salvadorit në vitin 1992. Me një marrëveshje të ndërsjellë, këto dy
vende kanë kërkuar nga Gjykata që të zgjedh grindjen e tyre teritoriale në vitin 1986. Ky
ishte një nga rastet më të ndërlikuara me të cilat është ballafaquar kjo gjykatë e cila ka
mbajtur rreth 50 seanca gjyqësore lidhur me këtë rast. Një grup prej 5 gjyqtarëve e kishte
kryesuar këtë gjykim. Në vendimin e saj Gjykata përcaktoi kufijtë dhe qeveritë
kombëtare premtuan se do të respektonin këtë vendim. 11
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3.

ORGANIZATAT NDËRKOMBËTARE REGJIONALE

Organizatat Ndërkombëtare Regjionale nënkuptojnë përfshirjen e shteteve që i
përkasin një regjioni të caktuar dhe të cilat me një marrëveshje apo traktat bashkohen në
një organizatë të vetme. Të tilla kemi shumë si p.sh. regjioni i Evropës ku përfshihet
Unioni Evropian, Këshilli i Evropës, Agjencioni evropian hapësinor, etj. Pastaj, në
Amerikë: unioni i shteteve jugamerikane, tregëtia jugamerikane, parlamenti qendror
amerikan, etj; në Afrikë – Unioni Afrikan, bashkësia ekonomike e shteteve perendimore
amerkine, etj. Ne Azi – asociacioni i kombeve aziatike jug-lindore, këshilli për
bashkëpunim, etj. Si dhe organiztat trans-atlantike: organizata veriatlantike NATO,
organizata për siguri evropiane dhe bashkëpunim (OSCE), etj. Organizatat euro-aziatike
– bashkësia e shteteve të pavarura, bashkësia ekonomike evro-aziatike dhe në Pacifik;
forumi ekonomik i pacifikut, forumi i ishujve pacifik. Organizatat rajonale kanë pasur më
shumë sukses se sa to që janë botërore apo univerzale.
3.1

Bashkimi Evropian (BE)

Ashtu sikurse OKB-ja edhe Bashkimi Evropian (në tekstin e mëposhtën BE) eshtë
krijuar pas luftës se dytë botërore dhe qysh nga ajo kohë vazhdimisht zgjerohet me shtete
te reja antëtare. Si rezultat i krijimit të BE-së janë krijuar dhe ratifikuar traktate të
shumta. BE-ja përbëhet prej 27 shteteve anëtare si në vijim: Gjermania (1958), Franca
(1958), Belgjika (1958), Luksemburgu (1958), Italia (1958), Holanda (1958), Danimarka
(1973), Irlanda (1973), Mbretëria e Bashkuar (1973), Greqia (1981), Portugalia (1986),
Spanja (1986), Austria (1995), Finlanda (1995), Suedia (1995), kursle në vitin 2004 është
bashkur blloku i dhjetë vendeve ku shumica ishin shtete e daluara nga ish Bashkimi
Sovjetik, Slovenia (2004), Slovakia (2004), Polonia (2004), Malta (2004), Lituania
(2004), Latvia (2004), Hungaria (2004), Estonia (2004), Republika Ceke (2004) dhe
Cipro (2004), ndërsa zgjerimi i fundit është bërë në vitin 2007 me anëtarësimin e
Bullgarisë dhe Rumunisë.
Sa i përket Traktateve të BE-se ato janë si në vijim: Traktati mbi themelimin e
Bashkësisë për Celik dhe Thëngjill (1951/52), Traktati i Romës (1957/58), Traktati Unik
Evropian (1987), Traktati mbi Bashkimin Evropian ose Traktati i Mastritit (1992/93),
Traktati i Amsterdamit (1997/99), Traktati i Nicës (2001/03), dhe i fundit është Traktati i
Lisbonës (2009).
BE bazohet në sundimin e ligjit që don të thotë se çdo vendim mirret dhe rrjedh nga
traktatet me të cilat pajtohen, në mënyrë vullnetare dhe demokratike, të gjitha shtetet
anëtare12. Traktate e mëparshme të nënshkruara kishin pësuar ndryshime për t’u
përshtatur më zhvillimet në shoqëri. Shtetet anëtare të BE-së pajtohen në ofrimin e
ndihmës financiare dhe teknike programeve dhe projekteve në vendet të cilat kanë nevojë
për një ndihmë të tillë. Kjo ka ndodhur gjatë konflikteve lokale apo bankrotimit të ndonjë
vendi siç është tani rasti i Greqisë. Akcione specifike të tilla janë parë edhe në Afrikë,
Azi, Amerikë Latine, Ballkan dhe Ukrainë. Prej vitit 1999 deri në vitin 2006 janë
hargjuar rreth 14.5 milion euro të fondeve të Bashkimit Evropian në mbështetjen e
projekteve në Kroaci, Ukrainë, Ballkan Perendimor, Afganistan, Kamboxha, Kolumbia,
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Eritre dhe Tanzani përmes implementimit të Planit të Përbashkët të Veprimit (Joint
Action Plan)13.
Prandaj, për të pasur një pasqyrë të krijimit të BE-së pas luftës së dytë botërore si dhe
rrjedhojën e veprimit të këasj organizate, mund të shihet nga një përshkrim i shkurtët i
traktateve themelues te BE-së deri te ai i fundit i cili bëri mjaft ndryshime në strukturën e
BE-së.
3.1.1 Traktati për çelik dhe qymyr
Siç dihet, BE është themeluar në bazë të Planit të Shumanit me idenë e shkrirjes së
industrive franceze e gjermane të çelikut dhe qymurit në një strukturë të vetme për një
tregti të përbashkët pa pengesa. Ky Komnitet Ekonomik Evropian nihet edhe si “tregu i
përbashkët”14. Kjo nënkuptonte ekskluzivisht qarkullimin e lirë të mallërave, kapitalit dhe
njerëzve. Në të njejtin vit është nënshkruar edhe Traktati për bashkëpunimin e shteteve
anëtare në shfrytëzimin e energjisë atomike nën organizatën e quajtuar EUROATOM e
cila më vonë është absorbuar në Komunitetin Evropian. Ky traktat kishte për qëllim edhe
zhvillimin dhe zgjërimin ekonomik, ngritjen e papunësisë si dhe ngritjen e standardit
jetësor brenda komunitetit.
3.1.2

Traktati i Romës

Gjashtë shtetet themeluese (Franca, Gjermania, Italia, Luksemburgu, Holanda dhe
Belgjika) që themeluan Traktatin e Romës kishin qëllimin e krijimit të bashkimi doganor
brenda vitit 1969. Një bashkim doganor i tillë krijon një tregti të përbashkët dhe të hapur
nga e cila Unioni Evropian përfiton mjaft shumë ekonomikisht. Si rezultat i këtyre
përfitimeve unioni doganor lirisht mund të quhet si zemra e BE-së. Poashtu tregu i lirë
nënkupton se përvec bashkimit doganor shtetet anëtare lejojnë që edhe krahu i punës dhe
kapitali të lëvizin lirshëm përmes kufijve. Kjo mund të shpjegohet me një shembull ku
një mjek francez mund të punon në Itali me të njejtat kushte sikurse një mjek italian. Një
nga sektorët më të vështirë ishte bujqësia ku shtetet anëtare janë rënë dakord që t’u
ndihmojnë fermerëve të shteteve anëtare me subvencione për të ngritur prodhimtarinë
bujqësore15. Prandaj, edhe dihet që pjesa më e madhe e buxhetit të BE-së shpërndahet për
sektorin e bujqësisë.
3.1.3

Akti Unik Evropian

Akti Unik Evropian (në tekstin e mëposhtëm AUE) rishqyrton Traktatin e Romës
me qëllim të kompletimit të tregut të brendshëm deri në vitin 1992. Për të bërë këtë
objektivë të mundshme AUE ka reformuar procesin legjislativ duke bërë votimin me
shumicë të kualifikuar. AUE kishte për synim t’i largoj barierat dhe të ngris
harmonizimin dhe konkurencën në mes të shteteve. AUE poashtu i dha një shtytje të re
krijimit të një banke qendrore evropiane dhe të një monedhe të vetme16.
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3.1.4

Traktati i Mastrihtit

Ky traktat ndryshe quhet edhe Traktati i BE-së pasiqë formoi tri shtylla kryesore
te BE-së dhe një monedhë të vetme. Kjo do të thotë se duhet te ketë një bashkim monetar
në mes të shteteve anëtare – monedhat kombëtare duhet të hishqeshin për t’u zëvendësuar
me një monedhë te vetme. Ndryshimi i dytë ishte themelimi i dy shtyllave te reja. Shtylla
ekzistuese ishte ajo e komunitetit evropian ku institucionet supranacionale si Komisioni,
Parlamendi dhe Gjykata e Drejtësisë kishin pushtetin dhe ndikimin më të madh. Ndërsa,
dy shtyllat e krijuara me këtë traktat ishin ajo e Politikës së jashtme dhe sigurisë, dhe
shtylla tjeter ishte ajo për polici dhe drejtësi.
Krijimi i dy shtyllave të reja ishte si reluztat i dëshirës së shumicës së vendeve anatare
për të zgjeruar komunitetit ekonomik evropian në politikën e jashtme, ushtri, dhe të
drejtës penale. Ky traktat e ngrit rolin e Parlamentit Evropian. Kjo do të thotë se
Parlamenti mund të adaptoj akte në bashkëpunim me Këshillin. Sikurse Akti Unik edhe
ky traktat trajton votimin me shumicë të kualifikuar brenda Këshillit për vendimmarrje.
Me këtë traktat trajtohet edhe cështja e qytetarise evropiane. Cdo qytetar i cili është
banorë i ndonjë shteti anëtarë eshtë edhe qytetar i këtij Unioni.
3.1.5 Traktati i Amsterdamit
Ky traktat bëri disa ndryshime në traktatin e Bashkimit Evropian (traktati i
Mastrihtit) duke vënë theksin kryesor në qytetarinë dhe të drejtave të individëve. Traktati
poashtu kishte një rëndësi të madhe për faktin që ka bërë skicën e korrnizës së punës për
anëtarësimin e dhjet shteteve të reja. Poashtu, kishte absorbuar Konventën e Shengenit në
ligjin evropian duke krijuar kufijë të hapur në mes të shteteve anëtare; ngriti rolin e
politikës së jashtme dhe sigurisë duke krijuar postin e përfaqësuesit të lartë për të marrë
përgjegjësinë për politikë të jashtme evropiane. Më e rëndësishme është se ky traktat ka
ndryshuar mënyrën e marrjes së vendimeve në BE ku fuqizoi votimin me shumicë të
kualifikuar duke përfshirë edhe disa cështje të politikës së jashtme.
3.1.6

Traktati i Nicës

Ky traktat amandamenton traktatin e Bashkimit Evropian (traktati i Mastrihtit).
Është nënshkruar nga liderët evropian në shkurt të vitit 2001 dhe ka hyrë në fuqi në
shkurt të vitit 2003. Traktati i Nicës ka reformuar strukturën institucionale të Bashkimit
Evropian. Ky traktat kishte kryesisht të bëjë me zgjërimin e Bashkimit Evropian në 25
shtete anëtare. Për këtë cështje nuk u gjend ndonjë zgjidhje në traktatin e Amsterdamit,
prandaj edhe u shtejllua ne këtë të fundit. Kjo ndyrshe ishte konsideruar si një nga
negociatat më të vështira në historinë e Bashkimit. Ky traktat nxiti debat të ashpër në mes
të sheteteve të vogla dhe atyre të mëdha për votim në Këshill, ku Portugalia dhe Spanja
ishin dy shtete më të tensionuara. Përfundimisht ishte arritur pajtimi për anëtarët
ekzistues dhe ata që do të anëtarësohen në të ardhmën. Si përfundim u vendos që Katër
Shtetet e Mëdha të kenë 29 vota, Spanja fitoi 27.
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3.1.7 Traktati i Lisbonës
Traktati i Lisbonës është traktati i fundit me atë të së cilit janë bërë ndryshime të
dukshme dhe u nënshkrua në dhjetor të vitit 2007, kurse hyri në fuqi me 1 dhjetor të vitit
2009. Traktati ndahet në dy pjese; Traktati mbi BE dhe Traktati mbi funksionimin e BEsë17. Do të përdmendim disa prej tyre:
Këshilli evropian bëhen institucion formal; do ta ketë një President të pavarur i Këshillit
Evropian të caktuar nga presidentet dhe kryeministrat e vendeve anëtare; Parlamenti
Evropian bëhet bashkë legjislator me Këshillin e Ministrave; Përfaqësuesi i lartë për
politikë të jashtme është nënkryetar i Komisionit Evropian etj. Në përgjithësi nuk do të
ketë tri shtylla më por, do të jetë një e vetme dhe të gjitha i mbulon baronesha; Këshilli
Evropian është i vetmi Institucion Supranacional dhe do të merr të gjitha vendimet për
politikat e BE-së, etj. Pradaj, me nënshkrimin e traktatit të Lisbonës mund të mbyllet
kapitulli, apo saga, e gjatë e reformave institucionale. Edhe gjatë procesit të nënshkrimit
të këtij traktati, Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso, kishte thënë, ‘në
këtë kontinent të vjetër, Evropa e re ka lindur’. Duke e ditur se ka shumë reforma në këtë
traktat, ndoshta duhet të pritet e të shihet me të vërtet se a janë duke u zbatuar si duhet
këto reforma te reja si dhe ky traktat do të varet edhe nga fuqia dhe dobësia e procesit
politik18.
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4

ROLI I PREZENCËS SË ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE NË
REPUBLIKËN E KOSOVËS.

4.1 Kombet e Bashkuara (KB)
Me përfundimin e luftës në Kosovë (1998-99) me 9 qershor 1999 nënshkruhet
marrëveshja tekniko ushtarake në Kumanovë. Me 12 qershor po të njejtit vit, trupat e
NATOs hynë në teritorrin e Kosovës ku dhe fillon aplikimi i Rezolutës 1244. Me
nënshkrimin e marrëveshjës së miratuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së, sipas
Rezolutës 1244 Kosova e humb autonominë dhe kalon nën protektoratin ndërkombëtar,
nën administrimin e Kombeve të Bashkuara. Sipas kësaj rezolute kërkohej formimi i
UNMIK-ut me detyrë të funksionit civil dhe administrativ, si administrim dhe qeverisje e
përkohshme e Kosovës.Në krye të këtij administrimi të përkohshëm ishte i dërguari
special i emëruar nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara.
Me 21 qërshor nënshkruhet edhe teksti i demilitarizimit të UCK-së sipas
marrëveshjes tekniko-ushtarake të nënshkruar në Kumanovë. Ky tekst i demilitarizimit u
nënshkrua nga Kryekomandati i UCK-së, Z. Hashim Thaqi, shefi i shtabit të përgjithshëm
të UCK-së, Z. Agim Ceku dhe komandati i KFOR-it, gjeneral lejtant Majk Xhekson. Pas
këtij nënshkrimi UCK shëndrrohet në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK).
Sipas Rezolutës 1244 dhe formimit të UNMIK-ut në Kosovë, janë krijuar edhe katër (4)
shtylla sic ishin: Shtylla I: Policia dhe gjykatat; Shtylla II: Administrimi Civil i UN;
Shtylla III: Institucioni për zhvillim dhe demokratizim; dhe Shtylla IV: Zhvillimi
ekonomik dhe rekonstruktiv- BE. Me 15 dhjetor 1999 ishte nënshkruar edhe marrëveshja
për suspendimin e të gjitha institucioneve dhe organeve të Kosovës. Pas kësaj, hapi i
radhës që do të merretj nga PSSP-ja, sipas detyrave dhe përgjegjësive të veta me
Rezolutën 1244, ishte inicimi dhe mbështetja e krijimit dhe zhvillimit të institucioneve
vetëqeverisëse në Kosovë, si qeveri e përkohshme e rendit të dytë, e cila do të
funksiononte nga të përzgjedhurit që do të dilnin pas zgjedhjeve të para.
Zhvilllimi i këtyre institucioneve është një nga segmentet kryesore si faktorë në hapat e
ardhshëm të procesit të zgjedhjes përfundimtare të statusti të Kosovës.
Si rrjedhojë e kësaj periudhe, duke u nisur nga përfundimi i luftës 1998-99 dhe
kalimit të Kosovës nën protektoratin e Kombeve të Bashkuara, Këshilli i Sigurimit
mbështeti një rekomandim të Sekretarit të Përgjithshëm, Kofi Anan, me 24 tetor 2005,
për hapjen e një procesi për të shqyrtuar e gjetur një zgjidhje për statusin e Kosovës. Deri
tek ky vendim erdhi pas progresit në plotësimin e standardeve të përcaktuara nga komiteti
ndërkombëtar si parakusht për hapjen e negociatave. Si rezultat i kësaj, emërohet
presidenti i mëparshëm finlandes, Marti Ahtisari, si i dërguar për të drejtuar bisedimet.
Poashtu, i angazhuar në këtë proces ishte edhe zëvendësi i tij, diplomati austriak Albert
Rohan.
Në këtë proces akterë të tjerë ishin edhe gjashtë (6) shtete të cilat e përbënin
Grupin e Kontaktit si Britania, Franca, Gjermania, Italia, Rusia dhe SHBA. Grupi i
Kontaktit, nga i përzgjedhuri për bisedime lidhur me procesin, kërkoi të përgatis një
propozim të pranueshëm për zgjedhjen e statusit. Mirëpo, rezultatet nuk arritën ndonjë
zgjedhje, për shkak të qëndrimeve krejtësisht të kundërta të të dyja palëve. Për shkak të
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mos arritjes së kompromisit, treshja ndërkombëtare propozon hapin e ardhshëm lidhur me
bisedimet rreth statusit.
Për këtë gjë ngarkohet e ashtuquajtura treshja që përfaqëson BE-në, SHBA-në dhe
Rusinë (Wolfgan Ishinger, Frank Wisner dhe Alexander Botsan-Kharchenku). Pra nga
kjo treshe pritej të bëjnë propozime bë bisedimet lidhur me statusin përfundimtar. Takimi
i parë u mbajt me 10 gusht 2007 dhe parashihej që këto bisedime të zgjasnin deri në
dhjetor 2007 duke shpresuar që rezultati do të ishte zgjedhja, por fatkeqësisht nuk doli siç
e pritën të gjithë, pasi që qëndrimet e palës shqiptare dhe asaj sërbe nuk ndryshuan aspak
lidhur me këtë çështje. Këto mospajtime vazhduan më tutje ku të dy palët nuk mund të
arrinin në ndonjë zgjedhje përfundimtare.
Mirëpo, me 17 shkurt të vitit 2008 ndodhi një ngjarje historike të cilën populli
shqipëtar e ka pritur me padurim me shekuj. Ndodhi edhe ajo ditë kur klasa politike e
Kosovës në krye me Presidentin Fatmir Sejdiu, Kryeministrin Hashi Thaqi si dhe
Kuvendin e Kosovës u mblodhën me deputet e të gjitha partive, përveç atyre serbe, në
seancën e jashtëzakonshme për të shpallur pavarësinë e Kosovës. Kosova u shpall e
pavarur. Pasojnë njoftimet nga shtetet e ndryshme evropiane dhe botërore. Deri më tani
gjithsej 76 vende e kanë pranuar Republikën e Kosovës nga 192 që i ka OKB-ja.
Kryesisht miqtë e shtetit të Kosovës të cilët e kanë mbështetur këtë proces që nga fillimi.
Mirëpo, si pasojë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës filluan trazirat në Serbi (Beograd)
me protesta kundër këtij fakti. Sidoqoftë, bashkësia ndërkombëtare vazhdonte të tregohej
këmbëngulëse që nuk ka kthim mbrapa dhe se Kosova është tani shtet. Në mars të vitit
2007 Ahtisari i shkroi në një letër konfidenciale Sekretarit Gjeneral të Kombeve të
Bashkuara, “ka ardhur koha të zgjidhet statusi i Kosovës....Pavarësisa është mundësia e
vetme për një Kosovë politikisht stabile dhe ekonomikisht të ngritur”. 19
Ky kapitull i shpalljes së pavarësisë i hapi rrugë eshte institucioneve të Kosovës
në marrjen përsipër të udhëheqësisë së shtetit, që do të thotë se protektoratit i erdhi fundi.
UNMIK-u filloi të reduktoj numrin e punëtorëve të vet në mision. Prandaj, përfundimisht
në shkurt të vitit 2009 UNMIK-u i dorëzoi të gjitha detyrat EULEX-it i cili është
pasardhës i bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë.
4.1.1 Të arriturat e KB-së
Duke e pasur parasysh situatën të cilën e kaloi Kosova, para dhe pas luftës, si dhe
sfidat të cilat i ka kaluar përgjatë një rrugëtimi të vështirë, kjo organizatë (UNMIK-u) ka
arritur që të ndihomoj në krijimin dhe instalimin e Institucioneve të reja të Kosovës. U
formua qeveria me ministritë përkatëse, publikoi udhëzime administrative dhe rregullore
të fushave të ndryshime që kanë të bëjnë me çështje të drejtësisë, ekonomisë, sociale,
administratë publike etj. U lëshuan dokumentet e para të udhëtimit (në mungesë të
pasaportave shtetërore) me një afat dy vjeçar. UNMIK-u me sukses ka themeluar
shërvimin e ri policor të Kosovës. Ky është një nga sukseset qe i ka arritur kjo organizatë
dhe duhet të njihet si e tillë. Edhe pse kishte skeptik nga agjenci të ndryshme të cilët nuk
Eric Scheye “UNMIK- and significance of Effective Programme Management: The Case of Kosovo –
context for security sector reform in Kosovo, faqe 173-174
19
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besonin në suksesin e shërbimit të policor të Kosovës, nuk duhet te harrojmë që ky
shërbim është i ri dhe është formuar nga zero dhe se nuk mund të pritet 100 për qind
profesionalizëm.
E arritur tjetër është edhe rimëkëmbja e sistemit të burgjeve i cili ka nisur me
angazhimin e stafit të UNMIK-ut. Duke e ditur gjendjen e burgjeve pas luftës, ky shërbim
ka arritur të punësoj diku rreth 800 përsona deri në vitin 2002 pavarësisht vështirësive
dhe problemeve me buxhet. Në trajnimin e stafit ka marrur pjesë edhe ekspertët zvicërran
duke e themeluar edhe shkollën e trajnimeve. Edhe pse ishte nën menaxhmentin penal të
ndërkombëtarëve, shërbimi i burxheve i ka marrur kompetencat në vitin 2007 kështu që
udhëheqja e këtij shërbimi vazhdoi nga ana e stafit vendor.
Nëse i shikojmë të arriturat dhe mangësitë e UNMIK-ut, shihet kjartë nga teksti
që nuk kishte aq të arritura gjatë prezencës në Kosovë. Lista apo dëshmitë e mangesive
është më e madhe se ajo e të arriturave. Tani do të shohim se cilat janë ato mangësi në
pjesen në vijim. Si përfundim, mund të themi se fakti më real dhe pozitiv ishte vetë arritja
dhe prezenca e organizatave ndërkombëtare për të krijuar një stabilitet për shkak të
gjendjes në të cilën ishte Kosova pas luftës.
4.1.2 Mangësitë e KB-së
I përmendëm më lartë përparësitë e UNMIK-ut, të cilat nuk janë të shumta, e që
në përgjithësi ishte në fushën e policisë së Kosovës, dhe disa fushta të tjera. Mirëpo, duke
e pasur parasysh që sistemi i drejtësisë është qelësi kryesor i suksesit të një shteti,
sidomos të shteteve në tranzicion, del se UNMIK-u nuk ka treguar sukses të kënaqshëm.
Kjo si rezultat vërehet edhe në ditët e sotit. Ekziston një dyshim i vogël ku UNMIK-u ka
pasur rol në stabilizimin e drejtësisë dhe sigurisë brenda Kosovës brenda disa viteve të
para të ekzistencës së këtij institucioni. Ka dështuar në ofrimin e iniciativave të cilat
kishin për qëllim zhvillimin dhe fuqizimin e aktorëve kosovar që t’u ofrojnë drejtësi dhe
siguri qytetarëve dhe banorëve të vet. Në këtë drejtim ishin shtruar pyetje dhe çështje në
raporte të ndryshme lidhur me suksesin e kësaj organizate dhe arsyet pse ka dështuar në
këtë fushë duke e pasur parasyshë që kishte përvojë, mekanizma dhe njohuri nga rastet e
mëparshme në vende tjera post-konfliktuoze?!
Shembulli i mossuksesit të UNMIK-ut është edhe numri i madh i lëndëve
(dosjeve) të pazgjedhura, sidomos ato që kanë të bëjnë me korrupcion, si dhe rastet e
pazgjedhura etnike që kanë të bëjnë me të drejtën pronësore dhe ndjekjet penale. 20
Pavarësisht që Rezoluta 1244 qartë nënvizon që mandati i UNMIK-ut ishte të ndërtoj
institucione gjyqsore demokratike, UNMIK-u nuk e ka mbështetur në mënyrë efektive
zhvillimin e sistemit të mirëfillt gjyqësor në Kosovë. Pavarësisht zhvillimit gjyqësor në
Kosovë ka edhe zbrazësira në vazhdimësinë e drejtësisë penale gjë që mund të definohet
si dobësi në kuadër të UNMIK-ut dhe mungesës menaxheriale në zhvillimin e sektorit të
sigurisë.21
Eric Scheye “UNMIK- and significance of Effective Programme Management: The Case of Kosovo –
context for security sector reform in Kosovo, faqe 188
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Më lartë kemi përmendur që shërbimi policor kishte treguar sukses dhe ishte një
ndër përparësitë e UNMIK-ut. Mirëpo, edhe në këtë institucion kishte mangësi kur flasim
për dallime në mes të procedurave dhe traditeve të vendeve anëtare të OKB-së. Nuk
kishte praktika të standarizuara operacionale që do të mund të përdoren në zhvillimin e
policisë. Secili oficer policor i UNMIK-ut kishte ardhur me mendime dhe praktika të cilat
aplikohen në vendet e tyre ku si shembull mund të marrim që SHBA-të dhe Bangladeshi
kanë praktika të ndryshme, mirëpo oficerët i përdornin në Kosovë. Ky fakt krijoi dallime,
konfuzion dhe apati në shumicën e praktikave të SHPK-së.22
Si arsyetim i stafit për mos suksesin në fushën e drejtësisë, ata fajësojnë
mungesën e stafit të përgatitur dhe ekspert të fushës së drejtësisë. Disa prej tyre madje
edhe thonin se nuk mund të bënin asgjë pasi që nuk kanë staf të mjaftueshëm dhe as
pregaditje e aftësi minimale për të kryer detyrat e caktuara. Nga vet kjo shihet që edhe
stafi i kësaj organizate ishte skeptik për suksesin dhe përmbushjen e detyrave të caktuara.
Duke u nisur nga ajo që u tha më lartë, sa i përket punës së OKB-së në Kosovë,
mund të ipet purfundimi se:
• OKB-ja në Kosovë ka ndihmuar në stabilizimin e vendit pas luftës dhe ka
instaluar një ambient të sigurtë i cili mund të sjellë zhvillime të reja dhe
qëndrueshmëri në rajon;
• OKB-ja nuk ka pasur sukses në fushën e drejtësisë dhe sigursë duke mos poseduar
kapacitete dhe efikasitet menaxherial në proceset e mëtutjeshme të zhvillimit
gjyqësor në Kosovë.
Kjo do të thotë se kjo organizatë i ka lënë mjaft probleme dhe sfida pasardhësës
së saj EULEX-it për t’u ballafaquar në fazat e mëtutjeshme.
4.1.3 EULEX-i
Para fillimit të punës së EULEX-it ishte EUPT që ishte ekip evropian për
planifikim. Njëherit, EULEX-i është edhe misioni i parë evropian në praktikë i cili është
instaluar në Kosovë për sundimin e ligjit. Kështu që, filloi faza e dytë e ‘protektoratit’ në
Kosovë edhe pse ky mision e ka rolin e monitorimit, mentorimit dhe këshillimit në
fushën e sundimit të ligjit në Kosovë. Shumë qarqe politike, duke filluar nga opozita,
ishin skeptik për suksesin dhe rezultatet të cilat ky mision do t’i sjellë në Kosovë. Qëllimi
kryesor i këtij misioni është të ndihmoj dhe të mbështetë autoritete kosovare në sundimin
e ligjit, posaqërisht në fushën e policisë, drejtësisë dhe doganave. Përveç monitorimit,
mentorimit dhe këshillimit ky mision i ka edhe disa fuqi të kufizuara ekzekutive. Ky
mision punon nën kornizën e përgjithshme të Rezolutës 1244 të Këshillit të sigurimit të
OKB-së. Përveç 27 shteteve anëtare që ka BE-ja, ky mision ka edhe shtetet kontribuese
siç janë; Norvegjia, Zvicrra, Turqia, Koracia, SHBA-të dhe Kanada.23
Mirëpo, siç u tha edhe më lartë, ky mision (EULEX) ka trashëguar shumë
probleme dhe sfida nga paraardhësi i vet UNMIK-u. Së pari, vështirësinë më të madhe e
Eric Scheye “UNMIK- and significance of Effective Programme Management: The Case of Kosovo –
context for security sector reform in Kosovo, faqe 184-185
23
http://www.eulex-kosovo.eu/en/info/whatisEulex.php
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vërejmë në fushën e drejtësisë ku shumë probleme janë paraqitur si pasojë e mosgjetjes së
metodës së luftimit të korrupsionit në vend. Si mision i ri që është instaluar në Kosovë,
nuk mund të themi që ka pasur suksese apo të arritura në mandatin e vet deri më tani.
Pasi që nga 27 vende anëtare të BE-së vetë pesë (5) nuk e kanë pranuar Kosovën.
Prandaj, edhe ky mision është neutral për shkak të kundërshtimit të 5 vendeve anëtare. Si
mision i ri që është, shumë qështje kanë mbetur të pazgjedhura. Inicimi i shumë rasteve të
krimit të organizuar dhe korrupcionit zvarriten me muaj të tërë pa ndonjë vendim
konkret. Kështu shtrohet pyetja a është ky mision i deleguar nga BE sui generis apo i
komplikuar?!
Andrea Capussela, ishte udhëheqës i njësisë ekonomike të Zyrës Ndërkombëtare
Civile (ICO) deri në mars të këtij viti, i cili deklaroi për gazetën ‘Thë Guardian’ si në
vijim, “Në tri vitet e fundit Eulex-i ka arritur pak. Janë mbajtur disa hetime dhe drejtësia
vendore nuk është përmirësuar të mënyrë të kënaqshmë. Ky kontekst i vështirë pjesërisht
shpjegon këtë dështim, por shkaqet kryesore janë të brendshme – jo kompetencë,
menaxhment i dobët apo edhe jo besueshmëri ndaj mandatit të misionit”.24 Nga kjo mund
të thuhet se shumica e stafit i cili përfundon misionin del me deklarata të tilla ku shprehin
pakënaqësinë lidhur me të arriturat e organizatës/misionit.
Me rastin e publikimit të raportit për Kosovën në vitet 2009 dhe 2010 del së në nëntë (9)
fusha nuk ka paur progres fare; në 43 fusha ka pasur progres, mirëpo në 43 fushat tjera ka
pasur pak progres apo fare. Ndërsa, për dallim nga raporti i vitit 2009 në ate të vitit 2010
vërehet një ngritje e vogël ku cekët se në fushat ku nuk ka progres ka rënë në 9% prej
20% që ishte në vitin 200925. Mirëpo, duke u nisur nga këto të dhëna duhet të cekët se
fusha më e prekur është ajo e drejtësisë, pasiqë e dimë që edhe minision prezent, Eulex-i,
është kryesisht për sundimin e ligjit në Kosovë.

24

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/09/eulex-kosovo-eu-mission
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‘GAP Analizë Politikash’, Raproti i Progresit, faqe 2

20

5

NDIKIMI I SHTETEVE TË FUQISHME NË PUNËN E ORGANIZATAVE
NDËRKOMBËTARE

Rendi i ri botëror i shekullit XX kryesisht varej nga fuqia e SHBA-së. Ndonjëherë
SHBA-të kanë luajtur rolin e policisë botërore për ruajtjen e rendit. Nga aksionet e
ndërmarra si pjesë e veprimtarisë së përbashkët në marrëdhënje ndërkombëtare me
organizata tjere, SHBA-të ishin ajo fuqi e cila ose drejtpërdrejtë zbatonte aksione
ushtarake, ose ndiqte zgjedhjen e krizave duke diktuar kahun tjetër në zgjedhjen e
konflikteve (rastet në Somalia, ish-Jugosllavia, Afganistani, Iraku, etj). Organizatat
ndërkombëtare të cilat sot formojnë kornizën institucionale për ndërveprimet
ndërkombëtare siç janë OKB-ja, Banka Botërore etj, janë nën udhëheqjen e SHBA-ve. Të
gjitha organizatat ndërkombëtare kanë përbëhen nga anëtarë heterogjen. Anëtarët e
organizatave dallojnë për nga numri i popullsisë, fuqisë ushtarake, madhësisë teritoriale
dhe shkallës së industrializimit.
Pavarësisht rritjes së vet globale ushtarake, SHBA-të besojnë se përdorimi i forcës
kushton më pak dhe është më efektive kur manifestohen në bashkëpunim me organizatat
ndërkombëtare26. Anëtarët e rinj të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, si dhe vendet
e botës së tretë, kishin shqetësime se OKB-ja zakonisht vepronte në çështjet e caktuara të
sigurimit ndërkombëtarë vetëm atëherë kur SHBA-të i udhëheqnin përpjekjet në këto
ratë, pasi që ato çështje ishin në rrezik të interesave të SHBA-ve27. Duke i marrur
parasyshë këto fakte mund të thuhet se me të vërtetë SHBA-të janë fuqi botërore, pasi që
edhe financues më të mëdhej të KS. Megjithatë, në fillim të viteve të 90-ta një grupi të
nëpunësve të OKB-së ishin shënjestër e kritikave për parfrytshmëri dhe korrupcion. Këto
kritika ishin kryesisht nga ana e SHBA-ve të cilat konsideronin se ishin bartëse kryesore
të një pjese të pardrejtë të kostos dhe kjo rezultoi deri tek programi i ri reformash brenda
organizatës. Gjatë fundit të viteve të 90-ta grupi i nëpunsëve të OKB-së u pakësuar në një
të katërtën krahasuar me dhjetë vjeçarin e mëparshëm dhe buxhete u zvogëluan prej viti
në vit.
OKB-ja në tetë (8) vitetet e para të ekzistencës shpesh ishte karakterizuar si një
instrument i diplomacisë së SHBA-ve. Gajtë votimeve ka ndodhur që shtetet kanë
abstenuar për shkak të interesave të veta. Në një rast kan ndodhur edhe me SHBA-të kur
kanë abstenuar disa herë për të vënë në dijeni një qëndrim të mesëm ndaj rezolutave
kritike ndaj Izraelit. Ajo që është më e rëndësishmja dhe e cila ka ndodhur në Sërbi është
se fushata e bombardimeve të NATO-s kundër Sërbisë në vitin 1999 e cila u krye pa
autorizimin e Këshillit të Sigurimi. Mirëpo, në këtë rast, kjo fuqi botërore në të vërtetë ka
vepruar në mënyrë efektive duke mos pritur që të përkeqësohet situata edhe më shumë.
Pra kjo ishte ndërhyrje humanitare për shkak të spastrimit etnik nga forcat serbe ndaj
popullatës shqiptare. Ky akcion nuk ishte autorizuar sipas Kapitullit VII të Rezolutës se
KB. Sidoqoftë, NATO e sidomos SHBA-të të cilat kanë pasur 70% të aeroplanëtve ka
iniciuar dhe kryesuar këtë sulm duke e arsyetuar si akcion humanitar. Ky fakt na kthen
tek thënja e Randall W. Stone që për SHBA-të ndërhyrja ushtarake, ajërore apo tokësore,
është më pak e kushtueshme edhe me efektive. Po të mos kishin vepruar SHBA-të
ndoshta ky proces politik do të zvarritej edhe më tutje dhe kishte sjelle tek ndonjë
Randall. W. Stone, ‘International Organizations and the limits of US power’, University of Rochester ,
15 tetor 2009, faqe 3-4
27
Joshua S. Goldstein, ‘Marrëdhëniet Ndërkombëtare’, Historia e OKB-së, faqe 290
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katastrofë humanitare. Veprimi i tillë mund të ketë qenë edhe nga përvojat e më parshme
që bashkësia ndërkombëtare ka hasur gjatë luftë në Bosnje.
Organizatat ndërkombëtare veprojnë sipas dy rregullave: rregullat formale dhe jo
formale. Sipas kësaj, rregullat formale japin të drejtë vote dhe procedure legjitime, por
rregullat jo formale të cilat edhe shpesh herë nuk janë transparente, lejojnë që shtetet e
fushqishme të caktojnë agjendat si dhe te ndikojnë në rezultatet të cilat dalin nga ato
agjenda. Kjo mund të shpjegohet me një model ndikimi joformal: 1) një organizatë
ndërkombëtare mund të paraqes një akt i cili duhet të miratohet me anë të votimit.
Mirëpo, SHBA-të ka mundësinë e mos pranimit, varësisht prej rastit. Në këtë rast votimi
nga organizata paraqet kontrollë formale, ndërsa mospranimi i SHBA-së paraqet
ndikimin joformal; 2) shtet anëtare mund të votojnë për përcaktimin e vlerës së të cilën
SHBA-të e paguajnë për shkak të mospranimit, pranda ndikimi jo formal varet nga
pëlqimi i shteteve anëtare; 3) në këtë rast SHBA-të mund ta japin një mundësi tjeter e cila
nuk varet nga bashkëpunimi multilateral dhe zgjedh investimet ndaj organizatës të cilat
do të sjellin rezultate pozitive për shtete anëtare; 4) SHBA-të propozojnë shpërndarjen e
votave brenda organizatës dhe mbetet tek shtetet anëtare të vendosin në këtë drejtim. Nga
ky lloj pazari mund të vërehet ndikimi i shteteve të fuqishme në bërjen e politikave ku në
mënyrë jo formale i shpiejnë deri te vendimi me arsyetim të së mirës së organizatës.
Mirëpo, kur është fjala për raste të ndërlikuara, ndikimi jo formal është i
gjithëpranueshëm në organizatat ndërkombëtare, por kjo nuk do të thotë që kontrolli
formal është më pak i rëndësishëm, përkundrazi, kontrolli formal përcakton disa
paramentra në bazë të të cilave shtete e fuqishme lejohen të përdorin ndikimin joformal.
Dihet që BE-ja përbëhet nga më pak anëtarë se OKB-ja, mirëpo Këshilli i Sigurimit ka
peshë kur bëhet fjala për intervenime politike apo ushtarake. Edhe pse dihet që ky Këshill
ka anëtarë të vendeve Afrikane të cilat nuk e kanë gjendjen politike e ekonomike më të
mirë se vendet tjera, mirëpo në fazën e votimit është e barabartë me vendet tjera anëtare,
sidoms me fuqitë botërore.
Shembull i ngjajshëm është edhe BE-ja e cila i ka 27 shtete anëtare. Mirepo, duke
e ditur historinë e formimit të BE-së është e kjartë se shtete me më ndikim në këtë
bashkësi janë; Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar.
Mund të thuhet se Bashkimi Evropian i ka dy fytyra; fytyra e parë është ajo ku disa
shumica e aktiviteteve të BE-së arrihen për të mirën e shteteve anëtare të cilat nuk kanë
mundur t’i arrinë me përpjekjet vetanake. Ndërsa, fytyra tjetër ka të bëjë me të arritura
kolektive ku përfshihet e tërë BE-ja. Mirëpo, ka tensione të vazhdueshme në mes të
këtyre dy fytyrave apo anëve dhe ndonjëherë njëra është më dominante se tjetra. Poashtu,
mund të thuhet se ekzistonin disa skeptikë të evropianizimit të cilët mendonin se me
zgjerimin e mëtutjeshëm të BE-së veqse do të dobësohen aktivitetet e kësaj ‘organizate’.
A do të ishte më mirë që të mbetej aty ku ishte, pa zgjerimin e mëtutjeshëm me vendet
tjera të cilat ishin në tranzicion? Apo kjo do të ishte edhe në të mirën e atyre shteteve?
Humbja e soverenitetit kombëtar; identititi kombëtar apo lokal; vështirësia në ndikimin
apo të kuptuarit e vendimeve të marrura në nivelin evropian? Ka shumë pikëpyetje të
cilat kërkojnë përgjegjje.
Mirëpo, në anën tjetër, kjo organizatë ka mundësuar lirinë e lëvizjes së njerëzve,
mallërave dhe kapitalit gjë që lehtëson marrëdhënjet ndërmjet shteteve anëtare. Të gjitha
22

janë shtetas evropian dhe i gëzojnë të drejtat si të tilla. Më anëtarësim në këtë organizatë
edhe shtetet përfitojnë për interesat e tyre. Sidoqoftë, duket se kriteret ishin më kërkuese
para vitit 2000 ku kushtet politike, ekonomike dhe sociale duhe të përmbushën për t’u
anëtarësuar. Mirëpo, me anëtarësimin e ish-vendeve sovjetike në vitin 2004 si dhe
Rumania dhe Bullgaria në vitin 2007 lindi një skepticizëm se a i kanë përmbushur me të
vërtetë këto dy shtete kriteret e kërkuar. Kjo për faktin se dihet që kanë pasur probleme
ekonomike, sociale e politike, mirëpo në mënyrë indirekte politika duhet të ketë ndikuar
në këtë aspekt. Por, në këto dy raste kanë përfituar më shumë këto dy shtete se që ka
përfituar BE-ja me pranimin e tyre në familijen e madhe. BE mund të shihet si një
strukturë formale dhe e vazhdueshme që është vënë në funksion nga shtete anëtare me
qëllim të kërkimit të interesit të përbashkët të anëtarësisë. Prandaj, nëse në të vërtetë
është kështu, atëherë i përmbush kriteret e të qenit organizatë ndërkombëtare28. BE-ja ka
ndihmuar në punësimin e popullatës së vendove në tranzicion ku shumë familje kanë
përfituar nga angazhimi që kanë bërë. Pavarësisht faktit që stafi ndërkombëtar përfiton
shumëfish më shumë. Por, po të mos kishte organizata të huaja të cilat punësojnë një
numër të madh të stafit vendor, sipas gjitha gjasave këto familje do të kishin përfitime më
të vogla dhe a thua sa do të ishte përqindja e të papunëve kur dihet se nuk munden të
gjithë të punëson në instituticionet vendore!
Sa i përket progresit të Kosovës në syrin e bashkësisë ndërkombëtare, në Raportin
e Progresit të Komisionit Evropian del se, “Ka pas një progres në reformimin e
administratës së qeverisjes lokale. Del se Kosova ka arritur progres në fushën e
decentralizimit29. Mirëpo, si në cdo vend në tranzicion ka shumë probleme ku ajo më e
dukshme është gërshetimi i politikës vendore me atë ndërkombëtare. Autoritetet vendore
shpesh herë varen nga vendimet e autoriteteve ndërkombëtare. Kjo si rredhojë e
monitorimit të vendeve në tranzicion, siç është rasti i Kosovës, ku bashkësia
ndërkombëtare vlerëson progresin e zbatimit të ligjeve dhe gjendjen politike, ekonomike,
sociale si dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Me anë të vëzhgimit të kësaj bashkësie
ndërkombëtare, sidomos në fushën e sundimit të ligjit, përpilohen raportet mbi nivelin e
përmirësimit të gjendjes ku nënvizohen të arriturat dhe ngecjet e procesit.

28
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PËRFUNDIM
Duke i pasur parasysht të gjitha që u përmendën më lart, mund të thuhet që qysh
nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore, shtetet janë pajtuar që të bashkohen dhe të
shëndrrohen në organizata ndërkombëtare. Kjo për qëllim të ndërprerjes së luftërave të
mundshme dhe ta bashkëpunimit të fushën politike, ekonomike, sociale, të drejtave të
njeriut etj. Prandaj, qeveritë kombëtare tani përbëjnë byrokraci të pavaruara kundër cdo
lloj konflikti dhe për mbizotërimin e së drejtës ndërkombëtare si dhe promovimin e
bashkëpunimit në nivelin ndërkombëtar. Delegimi i autoritetit organizatave
ndërkombëater, nga ana e shteteve anëtare, paraqet ndryshimin e rëndësishëm të
kontrollit. Me rritjen e numrit të organizatave ndërkombëtare rritet edhe rreziku i ngritjes
së byrokracisë30. Prandaj, mundësia e arritjes së qëllimeve të këtyre institucioneve varet
edhe nga puna e deleguar në fusha të caktuar. Nga kjo pikëpamje organizatat
ndërkombëtare mund të devijojnë nga mandati që e kanë, prandaj edhe duhet të kenë një
mekanizëm për zbutjen e byrokracisë.
Filozof të ndryshëm (si Kanti) kanë argumentuar se për shtetet është e natyrshme
të bashkëpunojnë për përfitimin e ndërsjellë në vend se të ndjekin vetëm interesat e veta
pasi që kjo do të shkonte në dëm të të gjithëve. Kështu që shtetet sovrane mund të
punojnë së bashku për t’u përkujdesur për mirëqenen e shtetasve të shteteve anëtare.
Organizatat ndërqeveritare botërore kanë qëllime praktike që përfshijnë veprime të
përbashkëta të shteteve nëpër të gjithë botën. P.sh OKB-ja ka luajtur rol të rëndësishëm
kah fundi i viteteve të 80-ta ku arriti me shukses t’u jap fund konflikteve rajonale në
Amerikën Qendrore dhe luftën Iran-Irak. Nën mbikqyrjen dhe kujdesin e OKB-së janë
arritur edhe armëpushimet nëpërmjet bisedimeve si dhe janë dërguar trupa paqëruajtëse
për të vëshguar gjendjen. Kështu në Nambi të Afrikës një forcë e OKB-së e ka mbikqyrur
pavarësinë e saj nga Afrika e Jugut si dhe zgjedhjet e para të lira në at vend pas
konflikteve të brendshme31. Si rrjedhojë e kësaj është edhe morali ndërkombëtar i cili
ndryshon nga morali i brendshëm i shteteve që mund të ndikohet nga kultura e traditat e
veçanta. Mos ekzistimi i moralit mund të shkaktoj edhe mos respektimin e të drejtave të
njeriut gjë që edhe për këtë janë krijuar agjencione dhe organizata për mbrojtjen e këtyre
të drejtave në rast të shkeljes së tyre në vendet e ndryshme të botës. Varësisht prej
teritorrit ku kanë ndodhur konfliktet aty janë edhe institutcionet të cilat hetojnë krimet.
Kjo si rredhoje e luftë së dytë botërore me ç’rast u krijua gjykata e Nurnbergut ku në
vititn 1948 Asambleja e Përgjithshme e OKB-se miratoi Deklaratën e Përgjithshme për
të Drejtat e Njeriut. Kjo deklaratë thekson:” të gjitha qeniet njerëzore lindin të lirtë dhe të
barabartë’ dhe në këtë mënyrë gjykatat ndërkombëtare dhe organizata tjera të
rëndësishme merren me mbrojtjen e këtyre të drejtave32. Prandaj, duke u nisur nga këto
fakte është vështirë të imagjinohet bota moderne pa organizata ndërkombëtare. Për këtë
arsye edhe numri i organizatave ndërkombëtare është në rritjes e sipër sepse ato kanë
funksione të cilat nuk mund të plotësohen nga shtetet kombëtare. Këta aktor formojnë
instrumente dhe kanë role të cilat zbatojnë funksione dhe veprime për të pasur një sistem
politik ndërkombëtar funksional.
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Mirëpo, nëse shikojmë rastet e vendeve në tranzicion dhe të dalura nga lufta apo
konflikte të brendshme, si rasti i Kosovës, kushtet dhe rrethanat janë pak më ndryshe.
OKB-ja ka bërë një punë relativisht të mirë në aspektin e rimëkëmbjes se administratës së
përkohshme në Kosovën e pas luftës. Ka pasur shumë kritika që nuk ka treguar rrezultat
të madh, por duke e pasur parasysh se në Kosovë është nisur, lirisht mund të thuhet, nga
zero atëherë mund të vërehen disa progrese. Ndër të tjera për një kohë të shkurtër u
formua qeveria, u mbahjtën zgjedhjet, gjendja e sigurisë është përmirësuar në aspektin e
lëvizjes së lirë të pakicave etj. Sa i përket pakicave Kosova ka treguar një demokraci të
dukshme duke u dhënë atyre shumë përparësi ku përfshihen edhe ulëset e rezervuara në
parlament për këtë komunitet. Në këtë aspekt ky vend është treguar më i pjekur se që
është parashikuar që do të jetë. Sidoqoftë, në fushën e drejtësisë nuk ka pasur edhe aq
progres pasiqë shumë lëndë kanë mbetur të pazgjedhura, sidomos ato të krimeve të luftës,
krimit të organizuar, korrupcioni, etj. Të gjitha këto i ka trashëguar Misioni Evropian për
Sundimin e Ligjit (EULEX). Ky mision që është pjese e BE-së është edhe misioni i parë
i këtij lloji, prandaj edhe dukshëm vërehen pakënaqësitë në rezultatet e arritura. Edhe pse
nuk ka shume kompetence sic i kishte Unmiku, ky mision i ka vetë disa kompetenca
ekzekutive sa i përket veprave që u përmendën më lartë.
Pas tri vjet prezence të EULEX-it në Kosovë fusha e drejtësisë është më e prekura
dhe më e përfolura për mos arritje të rezultateve konkrete. Ka shumë zhagitje dhe inicime
të lëndëve të cilat presin kohë të gjatë për ekzekutim. Ndonjëherë veprohet ngutshëm sa
për tu arsyetuar para bashkësisë ndërkombëtare për kryerjen e punëve të tyre. Arsyeaja
mund të jetë edhe mos eksperienca në këtë drejtim pasi që është misioni i pare i BE-së në
kapacitet të tillë. Poashtu, ekziston një ndjenjë e kthimit të së mirës që kemi fituar në
rastin e Kosovës “shërbim për shërbin”. Me çlirimin e vendit populli ishte shumë i
falëmnderueshëm për ndikimin e bashkësisë ndërkombëtare në zgjedhjen e konfliktit në
vend. Por, tani vërehet se shteti ynë duhet të mbyllë sytë dhe veshët kur duhet të pajtohet
me disa politika të cilat rekomandohen nga qarqet ndërkombëtare. Krizat aktuale të cilat
vërehen globalisht kanë dridhur tërë bashkësinë ndërkombëtare për jostabilitet ekonomik.
Organizatat ndërkombëtare, regjionale dhe ato universale, janë duke bërë përpjekje për
zbutjen e kësaj krize dhe për gjetjen e mekanizmave dhe strategjive. Poashtu, shtetet që
janë në eurozonë janë në një situatë të palakmueshme. Në raste të tilla, si Greqia që është
anëtëre e BE-së, shtete anëtare të BE-së janë duke u munduar që të nxjerrin Greqinë nga
kriza ekonomike duke i dhënë kredi të majme për të dalur nga ajo situatë. Në shembuj të
tillë organizatat janë të unifikuara dhe qeverite e këtyre shteteve veprojnë për gjetjen e
zgjedhjes. Po të mos ishin të bashkuara shtetet sovrane në organizata ndërkombëtare ato
do të kishin vepruar me kontakte me ndonjë shtet tjetër me mjete tradicionale
diplomatike, por kjo mënyrë e marrëdhënjeve ndërshtetërore nuk do të ishte formalizuar
në një strukturë të vazhdueshme me anëtare të shteteve tjera33. Format e diskutimeve do
të ishin më të rralla dhe vetëm për cështjet aktuale të tyre pa ndonjë kontinuitet. Prandaj,
edhe ekzistojnë organizatat aktuale dhe ato i kryejnë funksionet dhe veprimet të cilat këto
shtetë kombëtare nuk mund t’ia arritin do vet. Kështu që këto organizata ndihmojnë në
adaptimin në rrethana dhe kushte të reja për zgjedhjen e situatave të vështira.
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Me globalizëm dhe rritje të organizatave ndërkobëtare, nuk ka më shtete
plotësisht sovrane të cilat mund të mirren me problemet e brendshme shtetërore. Prandaj,
në këtë pikë duhet të theksohet se ekzistenca e këtyre organizatave është medoemos e
domosdoshme, edhe pse në disa raste politika ndikon në vendimmarrje.
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